JournalofPublicAdministrationintheDigitalAge".Theauthorgivesanoverviewofthe topics of the first magazine, which includes theoretical and philosophical discussions of e-governmentissues,technologicalandsoftwaretechnologies,e-governmentimplementation policyanddisseminationofpositiveexperience,e-governmentplanningandmanagement. Andalso-thetopicsofthesecondmagazine,whichincludetheintroductionofinformation technologyfortheefficiencyofurbanandregionalgovernanceintheexamplesofdeveloped and developing countries, as well as comparing the success of these implementations in privateorganizationswithpublicauthorities.Duringtheanalysistheauthornotedthatwhen analyzingtheexperienceofdifferentcountriesoftheworld,itisnecessarytopayattention tothespecificsofthesecountries,theirdevelopmentprioritiesandresources.
The author emphasized that for Ukraine in the current economic conditions, the implementation of e-government instruments in state bodies of public administration is especially important, because it strengthens the direction of irreversibility in the way of declaredreformsbyourstate.
Thetrendsofimplementationofe-governmentintheforthcomingyearsconcerningopen data,e-procurement,e-services,electronicinteraction,electronicidentificationhavebeen proved. It also recommends that they be taken into account in conjunction with existing priorities for the development of public administration in Ukraine when considering modernizationissues.
The author describes the actuality of using the following e-governance technologies: cloud computing technologies, blockchain in government information networks, and the InternetofThingsarchitecture.Emphasisisplacedontheneedformandatorycybersecurity trainingforpublicservants,aswellasinvolvingcitizensinengagingwiththestatethrough socialnetworksintheprovisionofadministrativeservices.
Onthebasisoftheanalysistheauthoridentifiescriticaltechnologiesofe-governmentfor modernizationofadministrativeprocessesinpublicadministrationbodiesofDnipropetrovsk region.
Современные тенденции внедрения электронного управления в публичном управлении: зарубежный опыт Александр Мазур, Днепропетровский региональный институт государственного управления Национальной академии государственного управления при Президенте Украины Анализируютсятенденциивнедренияэлектронногоуправленияворганахпубличного управлениястранмиранаосновеанализапубликацийвмеждународныхнаучныхжурналах"InternationalJournalofElectronicGovernmentResearch"и"InternationalJournalofPublic Administration in the DigitalAge». Автором приведен обзор тематики первого журнала, в которую входят теоретические и философские обсуждения вопросов электронного правительства, технологические и программные технологии, политика внедрения электронного управления и распространения положительного опыта, планирования и управления электронным правительством. А также -тематики второго журнала, к которой относятся внедрение информационных технологий для эффективности городского и регионального управления на примерах развитых стран так и развивающихся стран, а также сравнение успешностиэтихвнедренийвчастныхорганизацияхспубличнымиорганамивласти.При проведениианализаавторомотмечено,чтоприанализеопытаразличныхстранмира,необходимообращатьвниманиенаспецификуэтихстран,ихприоритетыразвитияиресурсные возможности.
Автором отмечено, что для Украины в нынешних условиях развития экономики внедрение инструментов электронного управления в государственных органах публичного управленияявляетсяособенноважным,посколькуукрепляетнаправлениенеобратимости напутипроведениянашимгосударствомзадекларированныхреформ.
Доказано неизменность тенденций внедрения электронного управления в ближайшие годы,касающиесяоткрытыхданных,электронныхзакупок,электронныхуслуг,электронного взаимодействия, электронной идентификации. А также рекомендует учитывать их вместе с существующими приоритетами развития публичного управления Украины при рассмотрениивопросовмодернизации.
Автором приведены актуальность использования следующих технологий электронногоуправления:технологииоблачныхвычислений,блокчейнвинформационныхсетяхправительства,архитектуры«Интернетавещей».Акцентировановниманиенанеобходимости обязательного обучения по тематике кибербезопасности публичных служащих, а также привлечениегражданквзаимодействиюсгосударствомчерезсоциальныесетиввопросах предоставленияадминистративныхуслуг.
На основании анализа автором определены критические технологии электронного управлениядляосуществлениямодернизацииадминистративныхпроцессовворганахпу-бличногоуправленияДнепропетровскойобласти. -організаційні та людські фактори, що впливають на впровадження електронного уряду;
-організація державно-приватного партнерства;
-державний сектор та соціальне включення/виключення; -соціальні питання та довіра до електронногоуряду;
-соціально-економічніфактори,щовпливаютьнавпровадженняелектронногоуряду;
-стратегічне управління електронним урядом;
-впровадженнятехнологійудержавному секторі;
-теорії,концептуальнімоделітаструктуриінформаційнихсистемдержавногосектору;
-трансформаційний уряд та інформаційно-комунікаційні технології, які змінили державнийсектор.
Усвоючергу,тематичнаобластьжурналу "International Journal of PublicAdministration in the Digital Age", також охоплює комп'ютерну науку (а саме інформаційні системи і комунікації у медицині, містобудуванні, бізнесі),окрімцьогоекономікутасоціальнінауки(зокрема-електронненавчання,публічне управління, політологію, соціологію, право). Публікації журналу "International Journal of PublicAdministrationintheDigitalAge"стосуютьсявпровадженняінформаційнихтехнологійзадляефективностіміськоготарегіонального управління на прикладах розвинених країнтакікраїн,щорозвиваються,атакож порівняння успішності цих впроваджень у приватнихорганізаціяхзпублічнимиорганамивлади.Зокрема,наступнінапрями:
-адміністративнеправотаінформаційні технології; -цифровийрозрив; -електроннеурядування; -електроннийуряд; -управління надзвичайними ситуаціями таінформаційнітехнології; -нові технології в державному секторі (великідані,відкритідані,соціальнімедіата мережі) -екологічна політика та інформаційні технології; -Інтернеттапублічнеуправління; -лідерствотаінформаційнітехнології; -мобільнітехнологіїтауряд; -неприбутковий фандрейзинг та інформаційнітехнології;
-неприбутковий менеджмент та інформаційнітехнології; -політичніінституціїтапроцесиіприйняттяінформаційнихтехнологій;
-державне бюджетування та фінанси й інформаційнітехнології;
-громадське управління персоналом та інформаційнісистеми;
-державне управління та інформаційні технології;
-державнаполітикатаінформаційнітехнології;
-організаційні зміни в державному секторітаінформаційнітехнології; -розумніпристроїтаїхновевикористаннявдержавномууправлінні;
-інтелектуальнітехнології,міськеаборегіональнеуправління; -розумнийуніверситеттарозумнаосвіта; -міськеуправління/плануваннятаінформаційнітехнології.
Співставляючи вищезазначені тематичні області та різнобічні напрямки публікацій обох журналів, можна констатувати доволі широке поле охоплення існуючих спрямувань досліджень пов'язаних з електронним урядуванням.
Редакційнаколегіяжурналу"International Journal of Electronic Government Research" складаєтьсяз76членів,зяких:зСША-16, зВеликобританії-13,Греції-5,зАвстралії таФінляндії-по4,зІндії,Канади,Катару, Нідерландів-3,зДанії,НовоїЗеландії,Норвегії,Португалії,Малайзії,Мексики-по2,з Бразилії,Єгипту,Іспанії,Італії,Кореї,Ліван, Південної Африки, Фінляндія, Франції, Швейцарії-по1.
З 65 членів редакційної колегії журналу "InternationalJournalofPublicAdministration in the Digital Age" представляють наступні країни:21-США;6-Індія;4-Іспанія;по 3зВеликобританії,Нідерландів;по2зАвстралії, Греції, Єгипту, Канада, Мексика, Туреччина; по 1 з Австрії, Бразилії, Данії, Ірландії,Італії,Ізраїлю,Катару,Китаю,Малайзії,ПівденноїАфрики,Польщі,Саудівсь-коїАравії,Тайваню,Таїланду,ТринідадіТобаго,Філіппін.
Вобохжурналахредакційніколегіїскладаються із значної частки представників США, але при цьому наявне намагання залучитидоскладуякомогабільшевизнаних науковцівзрізнихкраїн,тимсамимохопити представництворізнихконтинентів.
У вищезаявлених переліках тематичних напрямівобохжурналівінтересавторівстатей в останні три роки здебільшого зосереджується на використанні та доступності порталів електронного уряду для надання послуг, оцінці послуг електронного урядування, сприйнятті послуг населенням, перспективіоцінкихмарнихсервісів,прозорості відкритихданих,розумнихмістах,управлінніінформацією,захистомперсональнихданихтакібербезпеці.
Дослідження практики електронного урядування залишається актуальними у світі,єбагаторізнихпідходів,асаме: впровадження е-урядування у державних і комерційних структурах через теоретичну (висвітлення позитивного поступу реформ е-урядування в різних інститутах суспільства) та практичну площини (інновації, заохочування громадськості, економія бюджетних коштів у виконавчих органах, державно-приватнепартнерство,прозорість адміністративнихпроцесівіпроцедур) [3] ; надання послуг громадянам як основна діяльність органів публічного управління з використанням оптоволоконних каналів зв'язку, соціальних мереж і мобільних технологій. Головний показник успіху -це задоволенігромадяни [4] .
Не лише в Україні, а й у різних інших державахзалишаєтьсянизкаперешкод,ідля подолання їх потрібно розробляти сучасні адекватні підходи та відповідну політику впровадженняелектронногоурядування.
Існують перешкоди впровадження е-урядування. По-перше, технологічні бар'єри притаманніусімустановамийорганізаціям. По-друге,застарілаінформаційно-комуніка-ційна інфраструктура або її відсутність. По-трете, відсутність найпростіших ІТ-послуг. По-четверте, національні особливості країни та довіра до влади. По-п'яте, точок доступудомережіІнтернет.Атакожскладність використання інструментів е-урядування,утомучислінезручністьдизайнудержавнихвеб-сайтів [5] .
Подекуди характерною негативною тенденціюдлясьогоденногопублічногоуправліннястаютьскороченняштату.Вцихумовах виконувати функції звільнених працівників належитьтим,хтощезалишивсяпрацювати. Тому постає питання використання аутсорсингу, зокрема, пов'язаному з інформаційними технологіями. Науковці доводять, що ІТ-аутсорсингнедооціненовважаєтьсязбитковим,втойчасякщоприділяючироботінад веденням контрактів щодо подібної діяльності,тобудезалежатиякісневиконаннявідданихнааутсорсингробіт [6] .Зіншогобоку, участьслужбовцівуІТ-проектахвпливаєна задоволеністькінцевихкористувачіврезультатупроектуіформуєпозитивнеставлення до впроваджуваної системи. А це в свою чергу несе більшу вірогідність успішності проекту [7] . Важливимдлярозумінняівпровадження технологійємісцевийрівень,алечерезряд причинцізаходисупроводжуютьсяпроблемами.Електроннеурядуваннянамісцевому рівні вимагає цільової інтеграції та управління інформацією. Підходи традиційного управліннядістализмініз-запоявиінформаційно-комунікаційнихтехнологій.Майбутнє самоврядування залежить від якісно налагодженогоуправлінняінформацією.Відтого як структурована, розподілена, організована і використовувана інформація залежить ефективністькінцевогорезультатууправлінської дії. Управління інформацією стає частиноюадміністративнихтаполітичнихдій намісцевомурівні [8] .
Перевагивзаємодіїмісцевоївладизгромадянами через мобільні пристрої досліджуютьнімецькінауковці.Так,здебільшого, громадяни міст Німеччини взаємодіють з адміністраціямимістчерезсмартфони.Причому, ці додатки дозволяють користувачам повідомлятипропроблемидовкілля,авзворотному напрямі від муніципалітету меш-канці мають можливість отримувати більшийспектрінформації [9] . В сучасних умовах реалізація функцій органів публічного управління України не можливабезнаявностісучасноїкомп'ютерноїтехніки.Томутакеоснащенняуправлінського апарату є відправною точкою впровадженняінформаційно-телекомунікаційних технологій. А базисом існування електронногоурядувбудь-якійкраїні,щорозвивається,єйоговідповідністьумоваммоделіeGov 1.0. За якою державою надаються послуги через офіційні інформаційні веб-сайти ор-ганіввладивмережіІнтернетзанапрямами взаємодії"governmenttocitizens"("урядгромадянам")та"governmenttobusiness"("уряд бізнесу" Деякі науковці звертають увагу, що мо-дельeGov2.0недосяглабажаногоуспіху.У зв'язкузчим,наїхнюдумку,дляуспішного впровадженнянеобхіднозабезпечитисинергетичну інтеграцію громадян і влади задля підвищення суспільної цінності реалізації моделіeGov2.0 [11] .
ВУкраїніусферівпровадженняінформаційно-комунікаційних технологій в органах публічного управління впроваджується мо-дельeGov2.0.Тимчасом,унауковомусвіті точитьсядискусіящодорозвиткуе-урядудо моделіeGov3.0.
Перспективоюнайближчихроківєочікування, що у розвинених країнах в публічному управлінні буде використана новітня технологіяWeb3.0,тобтотехнологія«розумної»мережіSemanticWeb.Цієютехнологію передбачаєтьсяотриманнязалогічнимиалгоритмамиінформаціївизначеногозначення дляефективноговикористаннявроботіпублічної влади і громадськості. Покращений пошук запитуваної інформації сприятиме усуненнюперешкоднепорозумінняприспівпраці органів публічної влади та зацікавлених сторін (бізнес, громадськість, засоби масової інформації). На основі Semantic Web проектована модель eGov 3.0 буде являти собою оновлену парадигму надання адміністративних послуг. Головне місце в нійзаймаєлюдиназурахуваннямїїпотребі умовжиттєвихобставин,якінамоментзвернення для надання адміністративної послугивжевідомі«розумній»мережідержавних служб [12] .
У результаті подолання наявних перешкодуможливлюєтьсяперехіддоелектронно-гоуряду3.0упровіднихкраїнахзарейтин-гомООН [13] .Прицьомуперехідтехнічно «просунутих»країндоeGov3.0ізнаходження менш просунутих на eGov1.0 збільшує цифровийрозрив.
Беручи до уваги, що другою невід'ємною частиною електронного урядування є електронна демократія можна констатувати інтерес до електронного голосування. Так, науковці опрацьовують здійснення такого голосуваннячерезтехнологіюблокчейн,яка забезпечує прозорість для учасників голосування та надає стійкість інформаційним системам на криптографічній основі [14] . Окрім,цьогодосліджуютьсяфакторивпливунасуспільнудовірунаселеннядопроцесу електронногоголосування,якіскладаютьсяз впливуурядовоїполітики,бажаннядовіряти танамірувикористовувати [15] .
Слід відзначити, що при аналізі досвіду різних країн, необхідно звертати увагу на специфікуцихкраїн,їхпріоритетирозвитку таресурсніможливості.
НасьогоднішнійденьУкраїнарухається в напрямі інтенсивного охоплення інфор-
